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        Purpose : this research were to study factor, develop and study the results the use of  Instructional 
model for professional teacher students in the Institute of Physical Education.  
        Methods : consisted of two phases, phase 1 : Study factor. Phase 2 : develop and  study the 
results the use of Instructional model            
        Results : of this research were as follows: 
             1. The instructional model consisted of five factors.  
             2. The instructional model development consists as follows: 1) Learning by Doing, Association 
Theory, and Cognitive Theory. 2.2) The objectives of the learning outcomes included TQF:HEd and Sport 
Skill 2.3) The instructional steps consisted of seven steps. 2.4) Instructional activities used Sepak-takraw 
1 subject 2.5) The measurement and evaluation used achievement learning assessment of TQF:HEd 
and Sport Skill. 
    3. The results of this instructional model used were as follows: 1) The result of the comparison 
between Pre-test and Post-test assessment TQF:HEd and physical fitness, the scores of the Post-test 
were significantly higher than those of the Pre-test at the level 0.05. 2) There was significant difference 
in the comparison of performance skill of Sepak-takraw in five pairs at the level of 0.05. However, there 
was no significant difference in the other two pairs. 
       Conclusion : of this research were as follows: 
                 1. The instructional model for physical education consisted of Learning Theory, Concept and 
Principle, Objectives, Instructional Procedures, Instructional Activity, and Measurement and Evaluation. 
    2. The instructional model develop by researcher  consisted of Learning by Doing, Association 
Theory, and Cognitive Theory, objectives of the learning outcomes included TQF:HEd and Sport Skill , 
the instructional steps consisted of seven steps, instructional activities used Sepak-takraw 1 subject, the 
measurement and evaluation used achievement learning assessment of TQF:HEd and Sport Skill. The 
student had learning outcomes with TQF:HEd, sport skill and physical fitness between Pre-test and Post-
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test assessment, the scores of the Post-test were significantly higher than those of the Pre-test at the 
level 0.05. 
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วตัถปุระสงค ์: การวจิยัครั $งนี$มวีตัถุประสงคเ์พื(อศกึษาองคป์ระกอบ พฒันาและศกึษาผลการใชร้ปูแบบ
การเรยีนการสอนพลศกึษาสาํหรบันกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา  
วิธีการดาํเนินการวิจยั : แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที( 2 ระยะศกึษาองค์ประกอบการเรยีนการ
สอน ระยะที( 2 ระยะพฒันาและศกึษาผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน 
ผลการวิจยั 
           1. องคป์ระกอบการเรยีนการสอน ม ี5 องคป์ระกอบ 
           2. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ด้วยการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติจริง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กลุ่มทฤษฎีการสร้างความสมัพนัธ์ต่อเนื(องและกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แบบปญัญา 2) 
วตัถุประสงค ์เพื(อใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนตามกรอบมาตรฐาน TQF และดา้นทกัษะกฬีา U) ขั $นตอน
การเรียนการสอน ม ี7 ขั $น 4) กจิกรรมการเรียนการสอนใช้รายวิชาเซปกัตะกร้อ 1 และ X) การวดัและการ
ประเมนิผล ใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีน 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทกัษะกฬีา 
           3. ผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน 1) ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และสมรรถภาพทางกายก่อนกบัหลงัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิติที(ระดบั 0.05 และคะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่าง
คะแนนเฉลี(ยทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้เป็นรายคู่จากการทดสอบจาํนวน 8 ครั $ง เปรยีบเทยีบจาํนวน 7 คู่  มรีายคู่ที(
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี(ระดบั 0.05 จาํนวน 5 คู่และม ี2 คู่ที(ไม่แตกต่างกนั 
  สรปุผลการวิจยั 
            1. องค์ประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาประกอบด้วย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค ์ขั $นตอนการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
            [.   รูปแบบการเรยีนการสอน ที(ผูว้จิยัพฒันาขึ$นประกอบดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยการกระทําหรอืการลงมอื
ปฏิบตัิจรงิ ทฤษฎีการเรยีนรู้ คือ กลุ่มทฤษฎีการสร้างความสมัพนัธ์ต่อเนื(องและกลุ่มทฤษฎีการเรยีนรู้แบบ
ปญัญา มวีตัถุประสงคท์ี(สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐาน TQF และดา้นทกัษะกฬีา ใชข้ ั $นตอนการเรยีนการสอน 7 
ขั $น ใช ้กจิกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรรายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 และการวดัและการประเมนิผลใชแ้บบวดั
ผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีน 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทกัษะกฬีา ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ K
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ทางการเรยีนตามกรอบมาตรฐาน TQF ทกัษะกฬีาและสมรรถภาพทางกายก่อนกบัหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี(ระดบั 0.05 และคะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 
คาํสาํคญั  :  องคป์ระกอบการเรยีนการสอน / รปูแบบการเรยีนการสอน  / พลศกึษา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
            จากรายงานการประชุมสมัมนาเพื(อพจิารณารายงานการวจิยัเรื(อง  “นโยบายการผลติและพฒันาครู” 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู . 2550) ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการ
กาํหนดแนวทางการผลติและการพฒันาครทูี(มปีระสทิธภิาพและสมัฤทธผิลรวมถงึการนําไปสูก่ารร่างสาระสาํคญั
ของกฎหมายต่อไปซึ(งผลการประชุมสมัมนาในครั $งนี$มีขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี(ยวกบัการผลตินักศกึษา











 กระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเท่าที(ผ่านมานั $น มักจะไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามที(กล่าวเท่าที(ควร ทั $งนี$อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีรูปแบบการเรยีนการสอนพลศึกษาสําหรบั
นักศกึษาวชิาชพีครูที(ดแีละหลากหลายนั (นเองซึ(งสอดคลอ้งกบัวรีะพงษ์ แดนดี. (2550) กล่าวไวว้่า จากการใช้
แบบทดสอบทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้ ทดสอบนกัศกึษาชายและหญงิ สงักดัสถาบนัการพลศกึษา พบว่า นกัศกึษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา มีสมรรถภาพทักษะกีฬาเซปกัตะกร้อตํ(ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน และยงัพบว่านักศกึษามสีมรรถภาพทางดา้นสมาธน้ิอยมาก ซึ(งสอดคลอ้งกบัลําไย หงสส์งิห์ . (2547) 
กล่าวไวว้่า ปจัจุบนันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา มสีมาธใินการเรยีนการสอนในชั $นเรยีนลดน้อยลง ถ้าใหน้ักศกึษา
ฝึกนั (งสมาธใินชั $นเรยีน จะสามารถพฒันาให้นักศกึษามคีุณธรรม จรยิธรรมขึ$นในจติใจ รวมตลอดทั $งสามารถ
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนที(ดขี ึ$นตามลาํดบัตลอดภาคเรยีน ซึ(งเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องบณัฑติ
ตามอุดมคตไิทยดว้ย ซึ(งสอดคลอ้งกบัเลสเลยแ์ละแมทซ์นิสกี$ (Lasley and Matczynski. 1997) กล่าวไวว้่า การ
เรยีนการสอนวชิาพลศกึษาและกจิกรรมการเคลื(อนไหวที(ดนีั $น ผูส้อนควรใชว้ธิกีารเรยีนการสอนที(หลากหลาย
โดยการเลอืกรูปแบบการเรยีนการสอนแต่ละครั $งให้เหมาะสมกบักฬีาหรอืกจิกรรมการเคลื(อนไหวเพื(อช่วยให้
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ผูเ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนตามความสามารถของตน ดงันั $น ผูส้อนจงึไม่ควรใชว้ธิสีอนวธิใีดวธิหีนึ(ง
เพราะจะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื(อหน่าย 
            ดว้ยสภาพปจัจุบนัและปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัซึ(งเป็นผูส้อนรายวชิาวธิสีอนวชิาพลศกึษา  และเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา จึงมีความเห็นว่า 
รูปแบบการเรยีนการสอนพลศกึษา สาํหรบันักศกึษาวชิาชพีครู สาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา ที(จะ
ช่วยใหผู้้เรยีนบรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนรู้อย่างแท้จรงินั $นยงัไม่มขีอ้สรุปที(ชดัเจน จากเหตุผลทั $งหมดที(กล่าว





            1. เพื(อศกึษาองคป์ระกอบการเรยีนการสอนพลศกึษาสาํหรบัพลศกึษา นกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิา
พลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 
            2. เพื(อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนพลศกึษาสาํหรบัพลศกึษา นกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิาพล
ศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 




          1. ประชากร 
               ระยะที( 1 ไดแ้ก่ ผูเ้ชี(ยวชาญทางดา้นการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาสาํหรบันักศกึษาวชิาชพีครู 
สาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 17 วทิยาเขต จาํนวน 480 คน  
               ระยะที( 2 ไดแ้ก่  นักศกึษาวชิาชพีครู สาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา จํานวน 17 วทิยา
เขต ที(กาํลงัเรยีนรายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 ในภาคเรยีนที( 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 51 หอ้งเรยีนๆ ละ 35 คน
รวมทั $งสิ$น1,785 คน  
          2. กลุ่มตวัอย่าง 
             ระยะที( 1 ไดแ้ก่ ผูเ้ชี(ยวชาญทางดา้นการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษา นกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิา
พลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา จาํนวน 450 คน 
             ระยะที( 2 ไดแ้ก่ นักศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตศรสีะเกษ ที(
กาํลงัเรยีนรายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 ในภาคเรยีนที( 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 35 คน ใชว้ธิกีารสุ่มแบบยกกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling), (อรสา โกศลานนัทกุล. 2549) 
            3. ตวัแปรที'ศึกษา 
               ระยะที( 1 ศกึษาองคป์ระกอบการเรยีนการสอน 
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                           ตวัแปรอสิระ คอื หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้เอกสารและงานวจิยัที(เกี(ยวขอ้งการ
จดัการเรยีนการสอนพลศกึษาสาํหรบันกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 
                           ตัวแปรตาม คือองค์ประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา 
                ระยะที( 2 การพฒันาและศกึษาผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน 
                          ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวชิาพลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา                                                   
                           ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนการสอนพลศกึษา นกัศกึษาวชิาชพีคร ูสาขาวชิา
พลศกึษา สถาบนัการพลศกึษา                              
           4. เครื'องมือที'ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              ระยะที( 1 แบบสอบถาม เรื(อง องค์ประกอบการเรยีนการสอนพลศกึษาสําหรบันักศกึษาวชิาชพีครู 
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษาตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดชันีความ
สอดคล้องความตรงเชิงเนื$อหาและค่าความเชื(อมั (นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ Kแอลฟาตามวิธีของครอนบราค 
(Cronbach Alpha coefficient) เท่ากบั 0.89   
               ระยะที( 2 ผู้วิจยัพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยนัรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) โดยผูเ้ชี(ยวชาญจาํนวน 9 คน จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 5 คน หาดชันีความสอดคล้องความตรงเชงิเนื$อหาและแบบวดัผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนที(
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF) ค่าความเชื(อมั (นตามวธิขีองคู
เดอร-์รชิารด์สนั(Kuder – Richardson) มคี่า KR-20 เท่ากบั 0.90 ค่าอํานาจจาํแนกรายขอ้(r) เท่ากบั 0.86 และ
ค่าความยาก-ง่าย มคี่าระหว่าง 0.22 – 0.78 
           5. ขั 0นตอนการดาํเนินการวิจยั 
               ระยะที( 1 ผู้วจิยัขอหนังสอืขออนุญาตจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์ถงึรองอธกิารบด ีสถาบนัการพลศกึษาประจาํวทิยาเขต จํานวน 17 แห่งทั (วประเทศ เพื(อขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มลู จาํนวน 450 ชดุ 
               ระยะที( 2 ผู้วจิยัขอหนังสอืขออนุญาตจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ ถึงรองอธกิารบด ีสถาบนัการพลศกึษาประจําวทิยาเขตศรสีะเกษ เพื(อขออนุญาตจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนกบักลุ่มตวัอย่างที(เป็นนักศกึษาวชิาชพีครู สาขาวชิาพลศกึษา ที(
เรยีนรายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 จาํนวน 35 คนและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง เป็นเวลา 16 สปัดาห ์ๆ ละ 
3 ชั (วโมง 
            6. การวิเคราะหข์้อมูล 
                ระยะที( 1  
                    1.1 สถติพิื$นฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี(ยและค่าสว่นเบี(ยงเบนมาตรฐาน  
                    1.2  สถิติที(ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื(อศึกษาองค์ประกอบการเรียนการสอน ใช้สถิติวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
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                ระยะที( 2  
                    2.1 สถิติที(ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื(อศึกษาผลสมัฤทธิ Kทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และสมรรถภาพทางกายใชส้ถติคิ่าท ี(t – test dependent) 
                    2.2 สถติทิี(ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื(อศกึษาผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นทกัษะกฬีา ใชส้ถติวิเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซํ$า (Repeated-measure, ANOVA) 
 
ผลการวิจยั 
1. องคป์ระกอบการเรยีนการสอนใชส้ถติวิเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดงัตารางที( 1 
 




































1 25.04   25.04  25.04     25.04  25.04    25.04     15.39  15.39     15.39 
2 15.37   15.37  40.41     15.37  15.37    40.41     13.59  13.59     28.98 
3 13.60   13.60  54.02     13.60  13.60    54.02     7.84   7.84     36.83 
4 4.64   4.64   58.66     4.64   4.64    58.66     7.78   6.32     44.61 
5 3.61   3.61   62.28     3.61   3.61    62.28     6.08   6.08     50.69 
              
จากตารางที( 1 แสดงให้เหน็ค่าไอเกน (Eigenvalues) รายการที( 1 – 5 มคี่าเท่ากบั 25.U, X.U, U., 
.649 และ 3.615 ตามลําดบั ซึ(งมีค่ามากกว่า 1 จึงถือได้ว่ามคีวามแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรมาก แสดงว่า
แบบสอบถามฉบบันี$ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื 1) หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎกีารเรยีนรู ้2) วตัถุประสงค ์
3) ขั $นตอนการเรยีนการสอน 4) กจิกรรมการเรยีนการสอนและ 5) การวดัและการประเมนิผล สามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปรไดร้อ้ยละ 25.04, 15.37, 13.60, 4.64 และ 3.61 ตามลาํดบั รวมทุกองคป์ระกอบ
สามารถอธบิายความแปรปรวนของกลุ่มตวัแปรไดร้อ้ยละ 50.69 
            2. การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนและยนืยนัรปูแบบโดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 9 คน ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบที( 1 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรู ้ใชห้ลกัการเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํหรอืการลงมอืปฏบิตัิ
จริง(Learning  by  Doing)ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กลุ่มทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื(อง(Association 
Theory) และกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แบบปญัญา (Cognitive Theory) องค์ประกอบที( 2 วตัถุประสงค์ เพื(อให้
ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรูแ้ละการจดัการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
รูจ้กัคดิวเิคราะห์และแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มคีวามรบัผดิชอบและ
สง่เสรมิปฏสิมัพนัธก์ารทํางานร่วมกนั ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื(อสารและการใชเ้ทคโนโลย ีดา้น
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ทกัษะกฬีาและสมรรถภาพทางกายองคป์ระกอบที( 3 ขั $นตอนการเรยีนการสอน 7 ขั $น คอื 1) ขั $นการทําสมาธ ิ2) 
ขั $นการเตรียมความพร้อมและอบอุ่นร่างกาย 3) ขั $นการอธบิายและสาธิต 4) ขั $นการฝึกหดัทกัษะ 5) ขั $นการ
เคลื(อนไหวศกึษา 6) ขั $นการนําไปประยุกต์ใช้และนําเสนองานและ 7) ขั $นสุขปฏบิตั ิองคป์ระกอบที( 4 กจิกรรม




องคป์ระกอบที( 5 การวดัและการประเมนิผล ใชแ้บบทดสอบวดัคุณธรรมจรยิธรรม แบบทดสอบทางดา้นประวตัิ
และกติกากฬีา แบบประเมนิการนําความรู้และทกัษะไปประยุกต์ใช้และการนําเสนองาน แบบประเมนิการจดั
โครงการแข่งขนัทกัษะกีฬาแบบกลุ่มแบบประเมินการสร้างโปรแกรมการแข่งขนัและการส่งงานผ่านระบบ
จดหมายอเิลคทรอนิคสแ์ละแบบทดสอบทกัษะกฬีาและสมรรถภาพทางกาย   
            3. ผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน ปรากฏดงันี$ 
               3.1 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kด้านคุณธรรมจรยิธรรมก่อนกบั
หลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.11 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.67 และคะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน 
เท่ากบั 8.11 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.32 
               3.2 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นความรูแ้ละการ
จดัการเรยีนรู้ ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 12.85 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.64 
และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 23.00 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.59 
               3.3 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรียนด้านทกัษะทาง
ปญัญา คดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.20 การ
กระจายของคะแนนเท่ากบั 0.40 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.22 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.42 
               3.4 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและสง่เสรมิปฏสิมัพนัธก์ารทาํงานร่วมกนั ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.31 
การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.52 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.05 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 
0.41 
              3.5 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื(อสารและการใชเ้ทคโนโลย ีก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.31 การกระจาย
ของคะแนนเท่ากบั 0.52 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.05 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.41 
                ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนก่อนกบัหลงัเรียนมี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี(ระดบั 0.05 และค่าเฉลี(ยคะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนทกุดา้น 
              3.6 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลี(ยทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้เป็นรายคู่จากการทดสอบ
จํานวน 8 ครั $ง เปรยีบเทียบจํานวน 7 คู่  มรีายคู่ที(มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที(ระดบั 0.05 
จาํนวน 5 คู่และ ม ี2 คู่ที(ไม่แตกต่างกนั ดงัตารางที( 2  
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ตารางที' 2 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลี(ยเป็นรายคู่ ทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้  
              ของกลุ่มตวัอย่าง 
 
 
    ครั $งที(              ทกัษะ                                                                                  ผลต่างคะแนนเฉลี(ยทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้ รายคู่ 
  ทดสอบ            เฉลี(ย 
                                                        [                    U                                     X                                                                                                        
                                     3.14             4.09                4.20               5.20              5.80              6.74                7.29                 7.49 
 
  1                   3.14        -              .000(*)            -.943(*)          -1.057(*)        -2.057(*)        -2.657(*)           -3.600(*)           -4.143(*)                                        
     2                   4.09       -                  -                 -.114             -1.114(*)        -1.714(*)        -2.657(*)           -3.200(*)           -3.400(*) 
     3                   4.20       -                  -                    -                  .000(*)         -1.600(*)       -2.543(*)           -3.086(*)           -3.286(*) 
      4                   5.20      -                  -                    -                     -                 .000(*)       -1.543(*)           -2.086(*)          -2.286(*) 
      5                   5.80      -                  -                    -                     -                   -                .000(*)           -1.486(*)          -1.686(*) 
      6                   6.74      -                  -                    -                     -                   -                  -                    .000(*)          -.743(*) 
      7                   7.29      -                  -                    -                     -                   -                  -                      -                 .175 






            1. การวิจยัเพื(อศึกษาองค์ประกอบการเรยีนการสอน โดยใช้ค่าสถิติวเิคราะห์องค์ประกอบ(Factor 
Analysis) ปรากฏว่าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัร่วมกบัการหมุนแกนก่อนและหลงัแบบตั $งฉาก ดว้ยวธิแีวริ
แมกซ ์มคี่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1 ในรายการที( 1 – 5 เท่ากบั  25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 
3.615 ตามลาํดบัและตวัแปรทั $งหมดอธบิายความแปรปรวนขององคป์ระกอบที( 1 ไดร้อ้ยละ 15.39องคป์ระกอบที( 
2 ไดร้อ้ยละ 1359 องคป์ระกอบที( 3 ไดร้อ้ยละ 7.84 องคป์ระกอบที( 4 ไดร้อ้ยละ 7.78 และองคป์ระกอบที( 5 ได้
รอ้ยละ 6.08 คดิเป็นความแปรปรวนสะสมที(อธบิายได้ดว้ยองคป์ระกอบที( 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นรอ้ยละ 50.69 
จงึแสดงว่าตวัแปรมีการรวมกลุ่มกนัจํานวน 5 กลุ่มหรอื 5 องค์ประกอบ ซึ(งสอดคล้องกบันงลกัษณ์ วริชัชยั, 
(2545) ที(กล่าวไวว้่าค่าอตัราการร่วมเป็นสดัสว่นความแปรปรวนของตวัแปรที(อธบิายไดด้ว้ยองคป์ระกอบร่วมที(มี
ค่ามากกว่า 1 ตามหลกัของการสกดัองคป์ระกอบและการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื(อคน้หาองคป์ระกอบร่วมที(เกดิ
จากตวัแปรต่างๆ ใหพ้จิารณาที(ค่าไอเกนที(เกนิ 1.0 ซึ(งเป็นค่าที(บ่งบอกถงึความสามารถขององคป์ระกอบว่าจะ
อธบิายความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างไดม้าก  
            2. การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนและยนืยนัรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มโดยผูเ้ชี(ยวชาญ จาํนวน 
9 คน สรุปได้ว่ารูปแบบการเรยีนการสอนมจีํานวนองคป์ระกอบ 5 องค์ประกอบคอืองคป์ระกอบที( 1 หลกัการ 
แนวคดิและทฤษฎีการเรยีนรูว้ชิาพลศกึษาเป็นวชิาที(เป็นไปตามหลกัการเรยีนรูท้ี(ว่า  “เป็นการเรยีนรู้ดว้ยการ
กระทําหรอืการลงมอืปฏบิตัจิรงิ” โดยทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี(นํามาประกอบและอา้งองิในการเรยีนการสอน คอืกลุ่ม
ทฤษฎกีารสรา้งความสมัพนัธต่์อเนื(อง ของธอรน์ไดค ์(Throndike, 1906) ซึ(งนําเสนอไวว้่า การฝึกปฏบิตัจิะตอ้ง
ใชท้ฤษฎีการลองผดิลองถูก และกฏการเรยีนรู้ 3 กฎ คอื กฎแห่งความพรอ้มกฏแห่งการฝึกหดัและกฎแห่งผล 
และยงัสอดคลอ้งกบักลุ่มทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบปญัญา ของนักจติวทิยากลุ่มเกสตลัทป์ระกอบดว้ยเวอรไ์ทเมอร์
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และเลวนิ(Wertheimer, 1959 and Lewin, 1991)นําเสนอไว้ว่า การเรยีนรู้สิ(งใดควรได้มกีารพจิารณาโครงร่าง
โดยสว่นรวมทุกแง่ทุกมุมก่อน ผูเ้รยีนควรไดม้กีารตอบสนองต่อสภาพการณ์ทั $งหมดเสยีก่อนจงึค่อยแยกสว่นรวม
ออกเป็นส่วนย่อยเพื(อพิจารณาความสมัพนัธ์ของส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ชดัเจนจนเกิดเป็นความคดิหรือการ
มองเหน็ช่องทางในการฝึกทกัษะนั $นๆ ซึ(งเรยีกว่า การหยั (งเหน็ องคป์ระกอบที( 2 วตัถุประสงค ์รปูแบบการเรยีน
การสอนนี$ได้กําหนดวตัถุประสงคเ์พื(อใหผู้้เรยีนมผีลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นการมคุีณธรรมจรยิธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปญัญา รู้จกัคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ มทีกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มคีวาม
รบัผิดชอบและส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์การทํางานร่วมกนั มีทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื( อสารและการใช้
เทคโนโลย ีและการมทีกัษะกฬีาไทยและกฬีาสากลซึ(งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2552) และองคป์ระกอบที( 3 ขั $นตอนการเรยีนการสอน ม ี7 ขั $น คอื 1) ขั $นการทํา
สมาธ ิ2) ขั $นการเตรยีมความพรอ้มและอบอุ่นร่างกาย 3) ขั $นการอธบิายและสาธติ 4) ขั $นการฝึกหดัทกัษะ  5) 
ขั $นการเคลื(อนไหวศกึษา 6) ขั $นการนําไปประยุกตใ์ชแ้ละนําเสนองานและ 7) ขั $นสรุปและสขุปฏบิตั ิซึ(งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของอจัฉรา เสาว์เฉลิม (2546) เรื(องการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนพลศกึษาตามหลกัสูตร
การศกึษาขั $นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2544 ได้นําเสนอไว้ว่า ขั $นตอนการเรยีนการสอนพลศึกษา คอื ขั $นเตรยีม
ความพรอ้มและอบอุ่นร่างกาย ขั $นอธบิายและสติ ขั $นฝึกหดัทกัษะ ขั $นนําไปประยุกตใ์ช ้ขั $นสมาธ ิและขั $นสรุปและ
สุขปฏบิตัิ องค์ประกอบที( 4 กจิกรรมการเรยีนการสอนคอืการฝึกปฏบิตัิสมาธแิละสงัเกตพฤติกรรมคุณธรรม
จรยิธรรมการศกึษาเนื$อหา ประวตั ิทดสอบ อธบิายความรูท้างกฬีาและการจดัทําแผนการจดัการเรยีนรูก้ารคดิ
วเิคราะหนํ์าความรู้และทกัษะกฬีาไปประยุกต์ใชแ้ละนําเสนองานหน้าชั $นเรยีน การจดัทําโครงงานการจดัการ
แข่งขนัทกัษะกฬีาแบบกลุ่ม การสรา้งโปรแกรมกําหนดการแขง่ขนัและส่งงานผ่านระบบจดหมายอเิลคทรอนิคส ์
การฝึกปฏิบตัิทกัษะกีฬา ทดสอบทกัษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองค์ประกอบที( 5 การวดัและการ




             3. ผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน 
                3.1 เปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนกบัหลงั
เรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.11 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.67 และคะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน 
เท่ากบั 8.11 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.32 แสดงใหเ้หน็ว่าจากการที(ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัสิมาธกิ่อนเรยีน
ทุกครั $งทําให้พฤติกรรมที(แสดงออกทางด้านคุณธรรมจรยิธรรมมกีารเปลี(ยนแปลงในทางที(ดขี ึ$นตามลําดบัซึ(ง
สอดคลอ้งกบัอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, (2550) กล่าวไวว้่า การใหน้ิสติคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นั (งสมาธกิ่อนเรยีน เป็นเวลา 10 สปัดาห ์ปรากฏว่า พฤตกิรรมทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและทศันคตขิองนิสติ
เปลี(ยนแปลงไปในทางบวกอย่างเหน็ไดช้ดัซึ(งเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องบณัฑติตามอุดมคตไิทยดว้ย 
                3.2 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นความรูแ้ละการ
จดัการเรยีนรู ้ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 12.85 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.64 
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และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรียน เท่ากบั 23.00 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.59 แสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการ
เรยีนการสอนที(ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมการฝึกปฏบิตักิารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและฝึกหดัจดัการเรยีนรูร้่วมกนัจะ
สง่ผลใหม้พีฒันาการดา้นความรูร้ายวชิาและความสามารถในการจดัการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึ$นซึ(งสอดคลอ้งกบัลาํไย หงส์
สงิห,์ (2547) กล่าวไว้ว่า ปจัจุบนันักศกึษาระดบัอุดมศกึษามสี่วนร่วมในการเรยีนการสอนในชั $นเรยีนน้อยมาก 
ถา้ใหน้กัศกึษาฝึกปฏบิตักิารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและฝึกหดัจดัการเรยีนรูร้่วมกนัจะสามารถพฒันาและสง่ผล
ต่อผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนที(ดขี ึ$นตามลาํดบัตลอดภาค 
                3.3 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรียนด้านทกัษะทาง
ปญัญา คดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.20 การ
กระจายของคะแนนเท่ากบั 0.40 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.22 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.42 
แสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบการเรยีนการสอนที(ผูว้จิยัพฒันาขึ$นมกีจิกรรมที(สามารถทาํใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสพฒันาการ
ใชท้กัษะทางปญัญา การคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบมากยิ(งขึ$นซึ(งสอดคลอ้งกบัมนตร ี แยม้กสกิร, 
(2546) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการสอนเพื(อพัฒนาการคิดเชิงระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมทั $งกระบวนการคิดเชิงระบบ คุณภาพการคิดเชิงระบบและผลสมัฤทธิ Kด้านเนื$อหา มี
พฒันาการความกา้วหน้าที(มแีนวโน้มสงูขึ$น  
                3.4 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและสง่เสรมิปฏสิมัพนัธก์ารทาํงานร่วมกนั ก่อนกบัหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลี(ยก่อนเรยีน เท่ากบั 3.31 
การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.52 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.05 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 
0.41 แสดงใหเ้หน็ว่าการใชก้จิกรรมที(หลากหลายระหว่างการเรยีนการสอนแบบแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานจะ
ทําใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและมปีฏสิมัพนัธก์ารทํางานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดซีึ(ง
สอดคล้องกบั ธรีวุฒ ิ โศภิษฐกิุล, (2547)  ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเรยีนการสอนที(เน้นการร่วมมอืกนัเรยีนรู้
รายวชิาระดบัอุดมศกึษาทาํใหผ้ลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนแตกต่างจากการเรยีนการสอนตามปกตอิย่างมนียัสาํคญัที(
ระดบั 0.05 (P> 0.05) โดยกลุ่มทดลองมคีะแนนผลสมัฤทธิ Kสงูกว่ากลุ่มควบคุม และยงัก่อคุณลกัษณะอื(นๆ แก่
ผูเ้รยีนหลายประการ เช่น ความรบัผดิชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความเป็นผูนํ้า การรูจ้กั
และตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เป็นตน้ 
                3.5 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีนดา้นการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื(อสารและการใช้เทคโนโลยี ก่อนกบัหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี(ยก่อนเรียน เท่ากบั 3.31 การ
กระจายของคะแนนเท่ากบั 0.52 และมคีะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีน เท่ากบั 8.05 การกระจายของคะแนนเท่ากบั 0.41 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีนมพีฒันาการทางดา้นการคาํนวณ กาํหนดโปรแกรมการแขง่ขนักฬีาและการสื(อสารระหว่าง




              3.6 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลี(ยทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้เป็นรายคู่ ที(ใชก้ารจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชรู้ปแบบที(ผูว้จิยัสรา้งและพฒันาขึ$นจากการทดสอบจาํนวน 8 ครั $ง เปรยีบเทยีบจํานวน 7 คู่ 
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มรีายคู่ที(มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี(ระดบั 0.05 จาํนวน 5 คู่และรายคู่ที(ไม่มคีวามแตกต่างกนั
มจีาํนวน 2 คู่โดยผลต่างของคะแนนเฉลี(ยรายคู่มคีวามแตกต่างหรอืพฒันาการที(สงูขึ$นเมื(อมกีารทดสอบไปแลว้ 1 
ครั $ง ซึ(งเกดิจากการที(นกัศกึษามคีวามสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรปูแบบการเรยีนการสอนของผูว้จิยัพรอ้ม
กบัทกัษะและสมรรถภาพทางกายมคีวามเชื(อมโยงและเกดิการถ่ายโยงการเรยีนรูซ้ึ(งกนัและกนั ซึ(งสอดคลอ้งกบั 
กมล ตนักมิหงษ์, (2552) ไดนํ้าเสนอไวว้่า การฝึกทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้ ผูเ้รยีนจะมกีารพฒันาการทางทกัษะ
และสมรรถภาพทางกายที(ชดัเจนขึ$นเมื(อเริ(มการฝึกตดิต่อกนัในระยะสปัดาหท์ี( 3 ถงึสปัดาหท์ี( 7 สว่นการทดสอบ
ครั $งที( 7 เปรยีบเทยีบกบัครั $งที( 8 ซึ(งเป็นการทดสอบครั $งสุดท้ายที(ไม่แตกต่างกนั ซึ(งเป็นสาเหตุมาจากการที(
ทกัษะกฬีาเซปกัตะกรอ้และสมรรถภาพทางกายของผูเ้รยีนไดม้คีวามคงที(แลว้             
 
สรปุผลการวิจยั 
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วตัถุประสงค ์ขั $นตอนการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
            2. รูปแบบการเรยีนการสอน ที(ผูว้จิยัพฒันาขึ$นประกอบดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยการกระทําหรอืการลงมอื
ปฏิบตัิจรงิ ทฤษฎีการเรยีนรู้ คือ กลุ่มทฤษฎีการสร้างความสมัพนัธ์ต่อเนื(องและกลุ่มทฤษฎีการเรยีนรู้แบบ
ปญัญาซึ(งมวีตัถุประสงคท์ี(สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐาน TQF และดา้นทกัษะกฬีา ขั $นตอนการเรยีนการสอน 7 
ขั $น ใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรรายวชิาเซปกัตะกรอ้ 1 และการวดัและการประเมนิผลใชแ้บบวดั
ผลสมัฤทธิ Kทางการเรยีน 5 ดา้นตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทกัษะกฬีา ทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ K
ทางการเรยีนตามกรอบมาตรฐาน TQF และสมรรถภาพทางกายก่อนกบัหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี(ระดบั 0.05 และคะแนนเฉลี(ยหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน สว่นทกัษะกฬีาผูเ้รยีนจะมกีารพฒันาการทาง
ทกัษะและสมรรถภาพทางกายที(ชดัเจนขึ$นเมื(อเริ(มการฝึกตดิต่อกนัในระยะสปัดาหท์ี( 3 ถงึสปัดาหท์ี( 7 
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